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ЭСКИДАН СУҒОРИЛАДИГАН ОЧ ТУСЛИ БЎЗ ТУПРОҚЛАРДАГИ
АЗОТОФИКСАТОР БАКТЕРИЯЛАРГА КУЗГИ НЎХАТ (CICER ARIETINUM)
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Аннотация: Ушбу мақолада эскидан суғориладиган оч тусли бўз тупроқларнинг
унумдорлигини оширишда кузги нўхат роли келтирилган. Кузги нўхат Полвон (Cicer
arietinum) навининг экилган вариантда назорат варианга нисбатан азотофиксатор
бактерияларининг миқдори сезиларли даражада ортиши кузатилди.
Калит сўзлар: тупроқ, азотофиксатор, бактерия, нўхот, дон–дуккакли
ўсимлик.
ВЛИЯНИЕ ОЗИМОГО НУТА (CICER ARIETINUM) НА
АЗОТОФИКЦИРУЮЩИИ БАКТЕРИИ В СТАРЫХ ОРОШАЕМЫХ СВЕТЛЫХ
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Аннотация: В статье приводится роль озимой нут на повышение плодородия
староорошаемых светлых сероземных почв. При выращивании озимой нут сорта Палвон
(Cicer аrietinum) азотофиксаторы бактерии изучаемых почв по сравнению с
контрольным вариантом заметно повышается.
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Abstract: The article describes the role of autumn chickpeas in increasing the fertility of
old irrigated light gray-earth soils. During the cultivation of autumn chickpeas of the Palvon
variety (Cicer arietinum), the nitrogen-fixing bacteria of the studied soils are significantly
increased in comparison with the control variant.
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Суғориладиган майдонларда дон-дуккакли (соя, ловия, мош, нўхат, кўк
нўхат, ясмиқ, бурчоқ) экинларини етиштириш ҳамда ушбу экинларни кузги
бошоқли дон экинларидан сўнг такрорий ва оралиқ экин сифатида ҳам
етиштиришни кенг йўлга қўйиш келгусида тупроқларимизнинг унумдорлигини
сақлашга ҳамда оширишга хизмат қилади.
Кузги дон-дуккакли экинлар тупроқ унумдорлигини комплекс яхшилашга,
иккинчидан, аҳолини қимматли, оқсилга бой маҳсулотлар ҳамда чорвачиликни
тўйимли ем-хашак билан таъминлашга хизмат қилади. Шу боис, Хитой,
Ҳиндистон, Бразилия ва бошқа бир қатор мамлакатлардаги фермер
хўжаликларида алмашлаб ва навбатлаб экишда дон-дуккакли экинлари асосий
ўринни эгаллайди. Ушбу ўсимликлар тупроқда биологик азот ва органик
моддалар тўплайди. Экинлар парвариш қилинган майдонда ўсув даври давомида
тупроқда 50–100 кг/га миқдорида биологик азот тўплайди. Айрим экинларда
кўпроқ ҳам бўлиши мумкин. Биологик азотни кўп миқдорда тўпланиши ушбу
экинлар ва улардан сўнг экиладиган экинларнинг ҳосилдорлигини юқори
бўлишини таъминлайди. Бугунги кунда дуккакли-дон экинлар майдонларини
кенгайтириш аҳолини озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжини қондириш, чорвачилик
маҳсулотларини кўпайтириш, бошқа экинлар ҳосилдорлигини оширишда жуда
аҳамиятлидир.
Республикамизда мавжуд суғориладиган оч тусли бўз тупроқларининг
унумдорлигини нафақат сақлаб қолиш, балки бойитиш, навбатлаб экишда
такрорий, оралиқ ва сидерат экинларни тупроқ унумдорлигига таъсирини
ўрганиш, навбатлаб экишнинг самарали тизимни яратиш ва ишлаб чикаришга
тадбик этишдан иборат.
Тупроқда азотофиксатор бактериялари ҳаводаги азотнинг микробиологик
фиксацияланиши жараёни умумий планета миқёсида аҳамиятга эга бўлган
жараён ҳисобланади. Турли хил давлатларда олимлар томонидан аниқланишича,
йил давомида Ер юзида тупроқ қатламида микробиологик усулда 190 000 000
тоннадан ортиқ азот фиксацияланиши, бутун сув юзасида у кўрсаткич қиймати
130 000 000 дан ортиши қайд қилинади [4].
Ўсимликнинг вегетация даври давомида тупроқларнинг ҳайдалма қатлами
таркибида азотофиксатор бактериялар ҳаёт фаолияти натижасида ҳар бир гектар
ер майдонига нисбатан 15–18 кг азот тўпланиши амалга ошади. Ушбу ўринда
азотнинг биологик фиксацияланиши жараёнини аҳамияти ва кўламига кўра,
яшил ўсимликларнинг атмосфера ҳавоси таркибидаги карбонат ангидрид газини
ютиши ва органик модаларни синтезлаши билан ифодаланувчи-фотосинтез
жараёни билан қиёслаш мумкин. Шу билан биргаликда, микроорганизмлар
азотнинг табиатда биологик айланишида иштирок этади [2,3].
Ер юзида амалга ошувчи биологик жараёнларнинг маҳсулдорлигини
таъминловчи жараёнлар орасида айнан, атмосфера азотининг микроорганизмлар
томонидан фиксацияланиши алоҳида муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.
Биологик азот тупроқ таркибида қўшимча азот фондини юзага келтириши
мумкин, ўз навбатида тупроқнинг унумдорлик даражасини оширади ва қишлоқ
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хўжалигида ер майдонларидан фойдаланишда минерал ўғитлар шаклидаги
техник азотнинг тежамкорлик асосида қўлланилиши имконини беради.
Тупроқ таркибига азот турли хил усулда келиб тушади. Масалан, тупроқ
таркибида азот атмосфера азотининг ўсимликлар томонидан ўзлаштирилиши,
атмосферадан аммиак ва нитрат кислота шаклида келиб қўшилиши, атмосферада
мавжуд эркин шаклдаги азотнинг тупроқ микроорганизмлари томонидан
ўзлаштирилиши ёки органик шаклдаги азотнинг минерализацияси йўли билан
қўшилиши мумкин [5].
Одатда, тупроқ таркибида ўсимликлар томонидан ўзлаштириш мумкин
бўлган шаклдаги азот миқдори унчалик кўп эмас. Шу сабабли, қишлоқ хўжалиги
экинларининг хосилдорлиги даражасини ошириш учун, биринчи навбатда
ўсимликларнинг азотга бўлган талабини қондириш талаб қилинади. Тупроқ
таркибида азот танқислиги асосан, тупроқ микроорганизмлари, биринчи
навбатда азотофиксатор бактериялар томонидан тўпланувчи сезиларли даражада
биологик йўл билан компенсацияланади.
Азотофиксаторлар тупроқ қатлами таркибида эркин ҳолатда ҳаёт кечиради
ёки юксак ўсимликлар билан симбиоз шаклда яшаши аниқланган. Ушбу гуруҳни
ташкил қилувчи микроорганизмлар катта аҳамиятга эга бўлиб, ҳозирги вақтда
улар асосида бир қатор биологик препаратлар (нитрагин, ризоторфин,
азотобактерин, азовит ва бошқ.) ишлаб чиқарилиши йўлга қўйилган. Тупроқ
муҳити таркибида эркин ҳолтада ҳаёт кечирувчи азотофиксаторлар тупроқ
таркибининг азот тутувчи органик моддалар билан бойиши жадаллигини
тавсифлаб бериши мумкин [1].
Тадқиқот объекти Наманган вилояти Уйчи туманида ICARDA нинг Flip 9597с наъмунасидан уч карра якка танлаш асосида яратилган нўхат Полвон нави
экилган. 2010 йилда Давлат Реестрига киритилди. Муаллифлари: Маннопова
М, Сиддиқов Р, Абдурахимова Ш ва Ражиндер Молхотра.
Нўхот дон-дуккакли экинлар гуруҳига мансуб ўсимлик бўлиб, дониданоқсилга бой пархез исътемол маҳсулоти, сифатли оқсил, поясидан тўйимли кўкат
озиқа, беда озиқавийлик қийматига тенг бўлган пичан олиш, шунингдек қатор
орасига ишлов бериладиган ўсимлик бўлганлиги сабабли тупроқни азот билан
бойитади ва унинг биологик хоссаларини оширади. Натижада тупрокнинг барча
хосса- хусусиятлари бирмунча яхшиланади.
Нўхот экилган вариантларда тупроқнинг гумус ҳолати ва умумий азотнинг
вегетация охирида кўпайтириш, ҳеч бўлмаганда уларнинг заҳирасини
барқарорлаштиришга олиб келади. Шу нуқтаи назардан кузги дон дуккакли
экинларни экиш, етиштириш, ўтмишдош экин сифатида экишни тавсия
қиламиз. Бу экин орқали ерларнинг гумусли ва агрегатли ҳолати ҳамда озиқа
режими яхшиланади.
Амалга оширилган тадқиқотларда олинган натижаларнинг кўрсатишича
кузги нўхот экилган майдонда назорат
вариантга
нисбатан
азотфиксатор
бактерияларининг миқдорий ўзгариши 1-диаграммада келтирилган бўлиб,
хайдалма ва хайдалма ости тупроқларида уларнинг миқдори ўзгариб боради.
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Назорат вариантда тупроқлари юқори қатламда (0-15 см) 1г тупроқда 8×104
минг КОЕ хужайра бўлса, (15-30 см) 6×104 минг КОЕ хужайра бўлса, пастки
қатламда (30-50 см) эса 5×104 минг КОЕ хужайрани ташкил этди. Кузги нўхот
экилган майдонда олинган тупроқларда азотфиксатор бактерияларининг
миқдори юқори қатламда (0-15 см) 1г тупроқда 13х104 минг КОЕ хужайрани
ташкил этган бўлса, (15-30 см) 12х104 минг КОЕ хужайра бўлса, пастки қатламда
(30-50 см) эса 3х104 минг КОЕ хужайрани ташкил этди 1-расм.

1-расм. Лаборотория шароитида олинган фото лавҳа
Шундай қилиб, амалга оширилган тадқиқотлар натижалари кўрсатишича,
ўрганилган азотфиксаторлар бактериялари сон миқдори бўйича назорат
вариантга нисбатан бир неча мартагача ортиқлиги қайд қилинди. Ўрганилган
азотфиксаторлар бактериялари сон миқдори тупроқ кесими бўйича ўзгариб
бориши кузатилиб, бу ҳолат тупроқ таркибида гумус миқдорининг камайиши,
озуқа элементларининг танқислиги кузатилиши ҳамда физик хоссасининг
ўзгариши билан боғлиқ ҳолатда изоҳлаш мумкин
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